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Аннотация: коммунал- маиший оқава сувларни биологик тозалаш усулларини
такомиллаштириш йўлларимавзусида ёритилган бўлиб, биологик тозалаш усуллари
орқали юксак сув ўсимликлари пистия (Pistia stratiotes L), эйхорнияларни ва сув қирқулоғи
азолла каролина вилдлардан чидамли ассортиментини танлаб маиший коммунал оқава
сувларини биологик тозалаш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.
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Экологиянинг долзарб муаммоларидан бири, глобал миқёсда очиқ сув
ҳавзаларини ифлосланиб боришидир. Шу билан биргаликда саноат-корхоналар ва
коммунал маиший хўжаликлардан чиқаётган оқава сувларни биологик тозалаш
технологиясини такомиллаштириш бўйича чора тадбирларга етарли эътибор
қаратилмаган.Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларда
бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясининг асосий негизида,
4.3.“Коммунал-маиший хизматлар билан таъминланганлик даражасини ошириш,
энг аввало, янги сув ўтказиш тармоқларини қуриш, замонавий тежамкор ва
самарали технологияларни босқичма-босқич жорий этиш орқали қишлоқ
жойларида аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминланишини тубдан яхшилаш;
одамлар яшашининг экологик хавфсизлигини таъминлаш, маиший чиқиндиларни
қайта ишлаш комплексларини қуриш ва модернизация қилиш, уларнинг моддийтехника базасини мустаҳкамлаш, аҳолини чиқинди йўқ қилишнинг замонавий
объектлари билан таъминлаш; аҳолига транспорт хизмати кўрсатишни тубдан
яхшилаш, йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш ва атмосферага зарарли
ифлослантирувчи моддаларни қисқартириш, янги ҳар томонлама қулай
автобусларни сотиб олиш, автовокзал ва автостанцияларни қуриш ҳамда
реконструкция қилиш; бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш” муҳим стратегик
вазифалар сифатида белгилаб берилган. Шунинг учун ҳам коммунал маиший оқава
сувларни очиқ сув ҳавзаларига таъсирини камайтириш , атроф-муҳитни муҳофаза
қилиш бўйича илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб
этади.
Илмий тадқиқот иши “Андижон шаҳар Коммунал маиший оқава сувларини
биологик тозалаш технологиясини такомиллаштириш”
(2017-2019 йй.) хўжалик шартномаси хамда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2010 йил 30 июндаги ПҚ-1378-сонли қарорига асосан :[1].
« Андижон шаҳри сув тармоқлари ва оқава сувларни тозалаш иншоотларни
реконструкция қилиш” лойиҳаси бўйича килинган ишлари ҳамда, юксак сув
ўсимликларини сув тозалаш иншоатидаги самарадорлиги тўғрисида (2016 йил 26
октябр). Ўзбекистон Республикаси ФА Ўсимлик ва хайвонот олами генофонди
институтига қарашли Тошкент Ботаника боғ билан (2016 йил 22 мартда) №15 сонли
шарномаси амалий лойиҳалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади. Саноат корхоналар ва аҳоли турар жойларидан
чиқаётган коммунал- маиший оқава сувларни биологик тозалаш усулларини
такомиллаштириш йўллари мавзусида ёритилган бўлиб, биологик тозалаш
усуллари орқали юксак сув ўсимликлари пистия (Pistia stratiotes L), эйхорнияларни
ва сув қирқулоғи азолла каролина вилдлардан чидамли ассортиментини танлаб
маиший коммунал оқава сувларини биологик тозалаш технологиясини
такомиллаштиришдан иборат.
Адабиётлар таҳлили. Турли хил оқава сувлар ишлаб чиқариш жараёнида
ишлатиладиган сувларни ифлосланиши натижасида ҳосил бўлади. Биологик
ҳовузларда яшайдиган гидробионтлар ёрдамида тубан ва юксак ўсимликлар,
микроорганизмлар ва зоопланктонлар, ўзларининг хаёт фаолятида атрофга махсус
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кимёвий моддалар (антибиотиклар) чиқариши, натижасидаоқава сувидаги касаллик
таркатувчи патоген бактерияларини йўқ қилади [2].
Тадқиқотларга
кўра
оқава
сувларни
биологик
тозалаш
учун
микроорганизмлардан фойдаланиш технологияси биокимёвий ва атроф-муҳит
муҳандислиги масалаларида асосий муаммога айланди, масалан, асосий
биореакторни ишлаш осон, қимматбахо махсулот ишлаб чиқариш имкониятига эга
ва бу оқава сувларни қисқа вақт ичида самарали тозалаш имконнини беради.
Oleaginous микроорганизмлари томонидан оқава сувларни биологик тозалаш
бўйича сўнги ютуқлардан хисобланади [3].
Р.Ш.Шоёкубов ва бошқаларнинг (1980) кўрсатишича, "Ўзбекистон"
паррандачилик фабрикасидан чиқадиган оқава сувларнинг таркиби микробиологик
жихатдан кучли ифлосланган,умумий коллектордаги микроорганизмлар сони 135
млн. хужайра, шундан сапрофитларннг хужайрава ичак таёқчалари бактериялари
эса 0,2 минг хужайралар мл да. Ушбу сувга хлорококк сув ўтларидан
Ankistrodesmusan gustuslen экилганида оқава сувининг таркиби органик ва минерал
моддалардан тозаланган. Тажрибанинг оҳирида сувда эриган кислороднинг 14,1
мг/л гача купайган. БПК5 ва оксидланиш даражаси 69,1 ва 48,8 гача камайган [4].
Айрим сув ўтлар ва юксак сув ўсимликларининг "Ўзбекистон" паррандачилик
фабрикаси, "Сиргали" чўчқачилик комплекси ҳамда коммунал хўжалик ва ишлаб
чиқиш саноат корхоналаридан чиқадиган оқава сувларида ўсиши, ривожланиши,
уларни ҳар хил ифлосликлардан тозаланиши А.М.Музаффаров ва Т.В.Васиговлар
томонидан ўрганилган [5].
Тажрибада
"Ўзбекистон"
паррандачилик
фабрикаси
оқава
сувига
Ankistrodesmusan angustus Bern, Chlorella vulgarius Beyser экилган. Натижаларнинг
кўрсатишича оқава сувларда юқорида кўрсатилган сув ўтлари ўстиришда озуқа
сифатида |ишлатилиши мумкин экан. Ўстирилган сувўтларининг ҳосилдорлиги 1
м2 сув юзасида 13,4-17,2 г курук моддани ташкил килган. Сув ўтларидан ташқари
"Ўзбекистон" паррандачилик фабрикасидан чикувчи оқава сувига юксак сув
ўсимликларидан ряска (Lemn aminor) ва спироделла (Spirodell polyrchra) Алгач,
уларнинг оқава сувини тозалаши ҳамда ҳосилнинг кўпайиши ўрганилган.
Чорвачилик комплексидан ва олтин ишлаб чиқарадиган фабрикаларидан чиқадиган
оқава сувларини тозалашда тозалаш биотехнологияси кам ишлаб чикилган [6].
Муаллифнинг кўрсатишича, микроскопик сувўтлар ёрдамида оқава сувининг
таркибидаги органик, минерал моддалар, касаллик таркатувчи микроорганизмлар
ва заҳарли моддалардан интенсив холатда тозаланар экан. Бу тозаланиш даражаси
95-99 фоизни ташкил килган.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясидаги Микробиология институти
(Р.Ш.Шоёкубов ҳамкасблари билан) томонидан чўчқачилик, паррандачилик
комплексларидан ҳамда канопни қайта ишлайдиган корхоналаридан чиқадиган
оқава сувларни юксак сув ўсимликлар вакили пистия (PistiastratiotesL.) ёрдамида
тозалаш биотехнологияси ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқаришга кенг жорий
қилинган [7].
Пистия телеризовид ўсимлигини табиатда тарқалиши ва систематик ўрни.
Пистия (сув карами), кучагуллар оиласига (PistiastratiotesL) мансуб куп йиллик чучук
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сув ўсимлиги бўлиб, сувнинг устида сўзиб юради ва сув токзорни ҳосил қилади.
Пистия қадимги ўсимликлардан хисобланади. Унинг колдиклари Франциянинг
жанубида ва Шимолий Америкада топилган [8].
Ҳозирги вақтда пистиянинг ареали Осиё, Африка, Австралия ва Европани ўз
ичига олади [9]. Ботаника боғларида пистия манзарали ва аквариум ўсимлиги
сифатида экилади [10].
Тадқиқот натижалари таҳлили. Андижон шаҳар “Сув Тозалаш Иншооти”
биологик ҳовузларидаги оқава сувнинг пистия экишдан олдинги ва кейинги
физикавий ва кимёвий таркибини ўзгаришини тахлил қилишда “Сув Тозалаш
Иншооти” дан олиб келинган оқава сувда (тозалаш қурилмаларига тушганга қадар)
пистия ўсимлиги ўсиши ва ривожланиш динамикаси ва органик сувнинг органик
хамда минерал моддалардан тозалаш даражасини ўрганиш мақсадида, хар хил
вариантларда тажрибалар ўтказилди:
1) оқава сувнинг ўзи (100%);
2) 75% оқава сув+25% водопровод суви (3:1);
3) 50% оқава сув+50% водопровод суви (1:1).
Оқава сув тажрибага таёрланиб бўлгандан кейин, унинг физикавий хоссаси ва
кимёвий таркиби аниқланди. Уч хил вариантда тайёрланган оқава сувларга пистия
ўсимлиги 150 г/м2 хисобида экилди. Оқава сувларнинг физикавий ва кимёвий
таркибининг ўзгаришини ўрганиш мақсадида тажрибалар ёнида контроль
сифатида хар бир вариант учун тайёрланган оқава сувлардан хам қўйилди.
Лаборатория шароитида экилган пистияда, яъни тажрибанинг биринчи кунида,
унинг марфологиясида хеч қандай ўзгариш кузатилмади. Яшил холатда ўса
бошлади. Тажрибалар 10 кун давом этди. Шу вақт ичида пистия ўсимлигида ўсиш
юқори ва ривожланиши яхши бўлди.

«диаграмма-1»
Лаборатория шароитида пистиянинг ўсиш динамикаси
Тажрибаларнинг охирида уларнинг умумий хосили биринчи вариантда 420,
иккинчи вариантда 460, учинчи вариантда эса 500 г/м2 хўл биомассани ташкил
қилди. Кундалик ўсиш даражаси 1-36,3; 2-39,6; 3-45,3 тажриба охирида эса 1- 265; 2290; 3-320; граммни ташкил қилди. «диаграмма-1» га қаранг.
Хулоса. Олиб борилган илмий иш натижаларидан кўриняпдики, Андижон
шаҳар коммунал-маиший «Сув Тозалаш Иншооти» га келаётган оқава сув пистия
сув ўсимлигининг ўсиш ва ривожланишига акс таъсир этмасдан, аксинча, унинг
ўсишини тезлаштирар экан. Оқава сувнинг суюлтирилмаган вариантларида хам
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пистиянинг ўсиши жадаллашган. Сабаби шу сув таркибидаги органик ва минерал
моддаларнинг миқдори бошқа вариантларга нисбатан кўп бўлганлиги сабабли
унинг ўсишини оширади яъни оқава сувини водопровод суви билан суюлтирмасдан
тўғридан-тўғри унга пистия сув ўсимлигини экса бўлар экан.
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